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of  humour  and  hospitality  throughout  the  consultancy  period. Without  their  assistance  the 







































































Afghanistan  remains  one  of  the  most  landmine  and  Unexploded  Ordnance  (UXO)  contaminated 
countries in the world. In 2005 it was estimated by the Afghanistan Landmine Impact Survey (ALIS) that 
8% of the communities of Afghanistan was impacted by mines and 15% of the population, were living in 
mine‐impacted  communities.  The  human  cost  of  landmines  has  been  high  and  enduring.  Ongoing 
conflict, extreme poverty, a lack of infrastructure, and low economic development continue to hamper 
access to services for the entire population, particularly for the most vulnerable groups. A reduction  in 
the number of mine  victims  is  therefore  an urgent priority. Afghanistan  also has  the world’s  longest 
established and biggest mine action program, with mine action being one of the more successful sectors 
in Afghanistan  relative  to other areas of  intervention. The 2009  clearance  strategy  for Afghanistan  is 





the  impact  of  humanitarian  interventions  is  critical  both  for  priority‐setting  and  for  maximizing  the 
quality of projects. This brief study, in examining Post Demining Impact Assessment (PDIA), reflects how 
much  the  shift  in  strategic  focus  from  minefield  to  community  and  from  hazard/contamination  to 
socioeconomic  impact on human populations has  taken place  in  the Afghan  context. The aim of  this 
consultancy  is  to  examine  the  ability  of  current  impact  assessment  tools  to  capture  broader  impact 
issues rather than narrowly defined outputs (e.g. number of mines and UXO lifted or number of square 







Afghanistan  (MACA)  started  to  conduct  PDIA.  LIATs  perform  their  duties  conscientiously  and  are 
generally more comfortable with  the  figures and calculations  involved  in economic analysis  related  to 
demining  rather  than  the  slightly more nebulous aspects  related  to  the  ‘people’‐end of activities and 
social impact assessment. Foremost among the latter would be the relatively unexplored aspects of how 





completing  steps  in  a  linear  process  rather  than  loops  feeding  information  and  analysis  back  into  a 
learning environment. Information collection processes appear to be mechanical, somewhat hierarchical 




first,  ensuring  that  scarce  resources  for  Humanitarian  Mine  Action  (HMA)  are  utilised  in  the  best 
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possible  manner.  Currently  information  collection  is  not  leading  to  adaptability  where  individual 
operations  are  tailored  to  the  conditions  of  communities  hosting  them  or  adapting  to  changing 
circumstances in the course of a project. Information is collected to justify what has been done and even 




made.  There  is  no  clear  analytical  framework  for  the  information  collected  using  the  existing  forms 
beyond extraction of basic quantitative information for the PDIA data at present. The PDIA is currently a 
cross between an  impact assessment, quality control and customer satisfaction form. It performs each 
task  imperfectly.  The  information  collection  is  also  a  hybrid  between  double‐checking  the  LIS  data 
together with a one‐off micro‐level economic  cost‐benefit analysis.  It was  clear  that  the  competence 







one of  the most  important considerations  is  that data collection  focuses on community males  simply 
due to  lack of female staff. The argument that women stay at home certainly cannot be used to avoid 
interacting  with  women  in  a  number  of  rural  contexts.  Discussions  with  staff  showed  a  substantial 
resistance to gender equality and equity and very conservative attitudes. It would seem that movements 
of the small number of female staff in the demining sector are very limited and they are only allowed to 






it  is unclear how PDIA reports are used to  justify priority setting,  if at all. Mine Action Programme  for 






written  out  on  a  case  by  case  basis.  The  current  prioritisation/justification  system  is  based  on 
assumptions  of  a  static  operating  context.  Forms  are  designed  to  prove  economic  benefit  based  on 
infallible assumptions but reality asks staff to perform a comparison and supply information which could 
improve prioritisation. There  is no  feedback  loop  in  the  system which allows  the PDIA  information  to 
address  the  validity  of  prioritisation  except  in  relation  to  technical  issues, most  specifically  depth  at 
which mines were cleared. 
 
One  cannot  escape  the  simple  fact  that  impact  can  only  really  be  secured  once  implementers  and 
operators on the ground develop the requisite capacity to actually want to use  it and to know how to 





this.  Based  on  observations  and  interviews  during  this  consultancy  period  impact  assessment  still 
appears to be conceptualised as a discrete event with a single function rather than an  integral part of 





able  to  institutionalize  regular  impact assessment with ease. There  is no need  to set up a  large semi‐
independent impact assessment unit or to develop an “insulated specialization” among a select few but 
to develop  the capacity of existing  staff  to  strengthen ongoing monitoring processes. Further work  is 
needed on enhancing the quality of impact assessment and the understanding of staff about the type of 
information which would  help  them  improve  priority‐setting  and maximize  project  quality  beyond  a 
focus on technical aspects and for normalizing a more people‐centered approach in demining. No single 
approach will provide all the answers to the need for impact assessment in the demining sector. There is 
plenty  of  room  to  experiment  with  the  methodological  tools  and  analytical  frameworks  in  existing 
approaches and drawing on experience as it accumulates. When money is short, it certainly makes sense 
to  collaborate  with  others  collecting  information  which  would  be  of  relevance  when  assessing  the 




To sum up, presently  impact assessment  is not being used to challenge organisational  learning and to 
modify  procedures,  strategies  and  policies  –  except  in  relation  to  technical  issues.  Information 
collection, analysis and use are  still very much  top‐down processes  in Afghanistan’s demining  sector. 
They are focused on satisfying donors and headquarters, that targets have been reached and money has 
been well‐spent, rather than checking that operations are on the right track. This not only relates to a 
misunderstanding of  impact  assessment but  also  to  an organisational  culture which perpetuates  this 
state of  affairs. The  challenge  is not only  to  refine  and develop  impact  assessment  tools but  also  to 














assessment must constantly feed  into  it by providing  information which allows stakeholders to 
periodically review results and reassess the assumptions and decisions made at from start.  
• LIATs  and  others  need  a  better  understanding  of  broader  impact  issues  among  all  relevant 
stakeholders, as opposed to the narrow output definitions they work with.  
• All those  involved  in  information collection need to understand clearly why they are collecting 
information and for whom. Information collection should also involve clear indications of whom 




• Since  impact  assessment  should  both  ‘prove’  and  ‘improve’  quantitative  and  qualitative 
approaches  can be used at different points  in operations  to provide  relevant  information but 
methodologies must be applied rigorously. The choice of methods used should depend on the 
issues at hand, the stage at which assessment takes place and the scale of operations. 






• Demining  raises  expectations  and  for  operations  to  have  the  desired  impact  there  must  be 
strong  coordination  with  other  development  actors  so  that  sequencing  of  complementary 
activities is well‐timed to avoid situations where landmines are cleared but no follow up activity 
takes place and land cleared remains unused. 
• It  is  clear  from  this  study  that  the  community  studies  approach  in  the  Afghan  context may 
highlight  a  multiplicity  of  other  factors  affecting  a  community  when  landmines  are  present. 
Community  studies  can  be  used  at  all  phases  of  a  project  but  in  larger  operations  their 
usefulness would be  to make a  thorough  impact assessment of communities prioritized using 
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other  methods.  Collecting  diverse  but  relevant  categories  information  may  help  improve 
prioritisation, planning and impact assessment of demining activities. 
• There may  be  a  need  to  collect more  nuanced  information  on  the  conditions,  attitudes  and 
beliefs which can  lead to  increased and conscious risk taking behavior  in communities  living  in 
close proximity to minefields.  
• There is very little information related to the  impact of landmines on the poorer sectors of the 
community. Qualitative  research on  the  issue may  indicate  that  various  combinations of  low 
income,  limited employment opportunities and a  large number of dependents may  lead to risk 
taking behaviour.  
• Another area which can be explored more thoroughly is the dynamic between land ownership, 
land conflicts,  land grabbing and demining. Land conflict can  lead to disuse or negative  impact 
on a community after demining, cancelling the benefits of clearance efforts. This also pertains to 










Afghanistan  remains  one  of  the  most  landmine  and  Unexploded  Ordnance  (UXO)  contaminated 
countries in the world. In 2005 it was estimated by the Afghanistan Landmine Impact Survey (ALIS) that 
8% of the communities of Afghanistan was impacted by mines, that 2,245 people were killed or injured 
by mines between  the years 2002 and 2004 and  that an estimated 4.2 million people, or 15% of  the 
population,  were  living  in  mine‐impacted  communities.  Not  surprisingly,  Afghanistan  also  has  the 
world’s  longest established and biggest mine action program, with mine action being one of the more 












unemployed. Disabled women  are  especially  affected by prejudices  and  segregation preventing  their 
social  reintegration  as  often  they  are  not  allowed  by  their  families  to  study,  find  a  job,  or  start  a 
business4. Pending legislation includes a quota foreseeing 3% of jobs and 20% of vocational training for 
persons with disabilities5 but Afghanistan lacks or has low quality services in all areas of victim assistance 
(VA)6.  Ongoing  conflict,  extreme  poverty,  a  lack  of  infrastructure,  and  low  economic  development 
continue  to hamper access  to  services  for  the entire population, particularly  for  the most vulnerable 
groups. While demining  agencies do not deal with  assistance  to  victims of mines,  a  reduction  in  the 
number of mine victims is an urgent priority for them.  
 
The  2009  clearance  strategy  for  Afghanistan  is  focused  on  achieving  Afghanistan  Compact  and 
Afghanistan National Development Strategy benchmarks, one of which states that by March 2011, the 
land  area  contaminated  by  mines  and  UXO  will  be  reduced  by  70%.  Currently  the  Afghanistan 
government’s Department of Mine Clearance  (DMC)  is  the  focal point  for mine  action on  a  strategic 
level,  developing  strategy  and  policy  guidance.  The Mine Action  Coordination  Center  of Afghanistan 
(MACCA)  handles  coordination  and  management,  seven  Area  Mine  Action  Centers  (AMACs)  handle 
coordination  and  management  at  area  level  and  21  mine  action  organizations  are  in  charge  of 



















military  focus still affects  interaction with communities,  information collection and  impact assessment 
processes. Inadequate steps to address the challenge of rooting activities in solid impact assessment of 
socioeconomic impact may hamper efforts to integrate mine action within the broader field of postwar 
reconstruction  and development.  This brief  study,  in  examining  PDIA,  reflects how much  the  shift  in 
strategic focus from minefield to community and from hazard/contamination to socioeconomic impact9 
on human populations has taken place in the Afghan context. The aim of this consultancy is to examine 







assessment  approaches,  namely  (a)  the  Landmine  Impact  Survey,  (b)  economic  analysis,  and  (c) 
community  studies.  The  consultant’s  main  aim  was  to  explore  whether  the  current  methodology 




Three main methods have been used  in  this  study over a period of  three weeks:  (a)  semi‐structured 
interview,  based  on  loose  checklists,  with  a  range  of  interviewees,  primarily  in  mine‐affected 
communities,  (b)  personal  observation/interaction  and  (c)  study  of  available  and  relevant 
documentation.  Interviews  were  conducted  in  local  languages  without  need  for  interpretation. 
Interviews  took place  in villages  in a  local house. One  interview was conducted  in  the open near  the 
mined area. The provinces visited were Kabul, Parwan, and Baghlan,  the  three most heavily  impacted 
provinces10.  Staff  from  the  operations/planning  departments were  also  interviewed  and/or  provided 
information during  initial briefings. The first visit to a mine affected community  included MACCA staff, 
one  Landmine  Impact  Assessment  Team  (LIAT)  team  and  one  member  of  the  DMC.  Subsequent 
interviews involved one member of the MACCA, one LIAT team and one member of the Kabul AMAC. In 















four  were  at  post‐demining  phase,  some  immediately  after  demining  or  in  situations  where  not  all 
minefields  in  the  vicinity  had  been  cleared  and  others  at  an  interval  of  six months  after  demining. 




















10  Mixed  0  Returnees – new settlement 
Koh‐i Mohmand  17  Mixed  0  Non‐returnees – established settlement 
Biri Warsak    14  Mixed  6  Returnees – new settlement 
Jaffarkhel  6  Mixed    Returnees and non‐returnees – 
established settlement 
Daneshmand  4  Elders  0  Established settlement 





of  landmines such as those over time,  in specific contexts and on different populations. After an  initial 
visit  to  a  newly  established  returnee  village,  for  example,  the  consultant  decided  to  ensure  that 
communities  visited  should  include  established  villages.  This  was  to  ascertain  whether  a  long  term 
relationship with  the  land  and  the  actual presence of mines  affected  the way  in which  communities 
described impact. It was also decided that the sample should include communities where demining was 
still taking place or had recently been completed. Although six villages were visited only five case studies 
are presented.  The  visit  to  the  first  village did not  produce  sufficient  case  study material but  led  to 
changes  in village sampling. Priorities for mine action will vary considerably according to situation and 
context e.g. emergency versus development, national versus local priorities. This report focuses on local 




Impact assessment may  focus more on satisfying donors and similar stakeholders  rather  than altering 
practices and improving prioritization, “proving” and perceived productivity rather than “improving” and 
positive  impact11.  It  is often perceived as an external  imposition. With decreasing  resources  for mine 












In  mine‐action  programme  management,  priority  setting  is  the  most  critical  process  and  impact 
assessment must  feed  into  it. Priority  setting  approaches  should  support  the  goals of  the  respective 
programme,  including  direct  mine‐action  goals  (rapid  reduction  of  new  victims,  elimination  of  all 
landmines and effects of  landmines) and support  to  local and national development  (support  to  local 
economic  development,  support  to  regional  road  or  electrical  system  rehabilitation)13.  Impact 




Harpviken et al. state that “attention to  impact assessment  in HMA  is primarily aimed at developing a 
tool  for  planning  and  prioritisation  before  implementation,  with  little  attention  being  paid  to  the 
implementation and  completion phases” but  there are a number of other  issues  to  consider as well. 
Although  the  impact  of  most  projects  is  best  measured  after  the  project  has  been  implemented 
demining  is unusual  in  that communities are much more aware of  the direct  impact of mines before 
they are cleared. It is difficult to ask interviewees about the impact of mines six months after they have 




It  is well  known  that  removing mines  does  not  automatically  re‐establish  the  pre‐landmine  state  of 
affairs thus the impact of demining cannot always be predicted at the start, even though many assume 
the impact based on what communities describe as the direct and indirect effect of mine/ERW presence. 
Together with  the difference  in  responses  from  stakeholders before, during and after  the  removal of 
mines,  this highlights  the need  to assess  impact  throughout  the project cycle rather  than at a specific 





balance  that  is  struck  between  the  interests  of  various  stakeholders,  and  the  resources  that  are 
available, competence‐wise as well as financially. In broad terms a system consists of a methodology for 
gathering  data  and  a  framework  for  analysis…Analytical  frameworks—based  on  certain  assumptions 
about  how  interventions  cause  impact—may  focus on  single  or multiple  issues,  and may be  rigid  or 
flexible in character. While the tendency is for quantitative data to go with rigid analytical frames (and a 
‘proving’ objective—the donors’ preference) and for qualitative data to go with more flexible ones (and 















While  such  indicators  may  be  useful  for  measuring  the  efficiency  of  site  operations,  they  are  not 




























Information  collection  systems  for  a  variety of  functions  are  in place  and both  LIATs  and other  staff 
perform  their  activities  conscientiously  although  somewhat mechanically,  ensuring  that  the  range  of 
forms listed in the Afghanistan Mine Action Standards (AMAS) are filled out on time. Many forms collect 
similar  information  for  different  purposes.  There  has  to  be  a  willingness  and  capability  to  use 
information  to  analyze  and  inform  the  various  stages of  a demining project however. This was most 









the presence of  landmines and  that according  to  local  shuras  “landmines played only a  small part  in 
determining why people fled their villages” with drought and massive destruction caused by war being 
the main reasons why villages were abandoned and still remained empty in November 2004. This in turn 




responses beyond  those required.  In such  instances  they abruptly cut  the  flow of  the discussion. As a 
result potentially  interesting and useful  information, which LIATs consider peripheral because they are 
not printed on the form, is lost. Information collection then largely becomes a one‐sided process rather 
than a consultation and  the design and/or  limitations of  forms determine  the efficacy of  the process. 





more  nebulous  aspects  related  to  the  ‘people’‐end  of  activities  and  social  impact  assessment.  This 
probably  reflects  their  education,  training  and  experience.  Evidently  economic  analysis has  a narrow 
focus because  it  is  impossible to assign economic values to non‐economic values such as human  lives, 
loss of physical or mental capacity etc. as a result of the presence of landmines.  
 
There was an overall  impression  that collecting  the  information was  fundamentally about completing 
steps  in  a  linear  process  rather  than  loops  feeding  information  and  analysis  back  into  a  learning 
environment. Until discussions with the consultant took place, LIATs had never considered the rationale 
for  the  information being  collected. The  lack of  LIATs’ awareness of where  their  information actually 
ends  up  indicates  that  processes  are  mechanical,  somewhat  hierarchical  and  not  geared  towards 
organisational  learning. This was  referred  to as  ‘mindlessness’ and a  tendency  to  follow  the plan and 
lack of sufficient community liaison skills by Todd and Davies (2008). The attitude evident among those 
who accompanied the consultant to the field was to perform a technical task, part of a process for which 
beneficiaries  should be  grateful.  Interactions,  especially  in  terms of  information  exchange were one‐
sided and extractive. There was no sense of a participatory process although all staff were respectful. 
The absence of effective two‐way communication may in some instances eventually lead to lack of trust 
where  some  communities  encountered  vocalised  concerns  that  de‐miners  were  slowing  down  their 
operations on purpose or even replanting mines in order to have work to do. 
 
The  head  of  the  AMAC  in  Kabul  explains  that  the  information  collected  by  the  LIATs  forms  the 
foundation  of  the  work  carried  out  but  it  is  probably  fair  to  say  that  short  of  technical  issues  and 
quantitative output data,  information collected on  impact assessment does not affect day‐to‐day  field 
management.  In  fact, he seemed unfamiliar with  the content of  forms and  information he had on his 
wish  list  would  be  readily  available  from  existing  forms  with  a  little  analysis  of  data  collected. 
Interestingly, according to the LIATs even basic comparison between forms exploring the pre‐ and post‐
demining  phases  in  a  community  does  not  take  place.  Clearly,  LIATs  and  others  need  a  better 
understanding  of  broader  impact  issues  among  all  relevant  stakeholders,  as  opposed  to  the  narrow 
output  definitions  they  work  with.  All  those  involved  in  information  collection  need  to  understand 
clearly why  they are collecting  information and  for whom. Additionally,  information collection  should 
15 
 








LIATs/AMAC OPS  Assistants, managed  by  the  AMAC.  An  assessment  is  conducted  a minimum  of  six 



















The  information  required  from  a  PDIA  for  each  affected  community  is  shown  on  the  Post Demining 












The  PDIA was  carried  out  until May  2008 when  LIAT  teams were  transferred  to  the  polygon  survey 
process.  The  polygon  survey  has  been  converting  all  known  Suspected  Hazard  Areas  (SHAs)  into 
minefields by  redefining  the hazard area  through a  systematic  survey process which provides a more 
accurate  delineation  of  the  perimeter  of  a  SHA.  The  PDIA  is  currently  a  cross  between  an  impact 
16 
 
assessment,  quality  control16  and  customer  satisfaction  form.  It  performs  each  task  imperfectly.  The 
information  collection  is also a hybrid between double‐checking  the  LIS data  together with a one‐off 
micro‐level economic cost‐benefit analysis. The following are observations about PDIA: 
 
• Most significantly, the data  is collected but not always analyzed  in a way which allows  lessons 
learnt to be fed into day to day procedures. 
• In cases where uncleared areas are having a  less tangible effect on the community by blocking 
access e.g.  fuel bushes only available  in mined areas or  scrap metal available  in mined areas 




rather  fixated on basic economic  cost‐benefit analysis  they  fail  to  capture alternative uses or 
situations where  land  is not being used.  In cases where cleared areas are not being used they 
look for demining issues and in the absence of any fail to probe further. 
• AMAC staff appear not to be receiving information which tells them what percentage of cleared 
areas  is  not  being  used  by  people  and why.  They  assume  it  is  fear  but  there may  be  other 
reasons which LIAT teams, lacking a broader perspective, have not picked up. It would seem that 
there  is  something  wrong  either  with  PDIA  information  collection,  analysis  or  result 
dissemination if this information is not reaching the AMAC.  
• It  was  observed  that  AMAC  OPs  assistants  would  investigate  situations  where  people  were 
injured or  killed  in areas where demining was  taking place.  It  is not entirely  clear how much 
LIATs/AMAC  OPs  assistants  actually  ensure  that  the  marking  systems  used  are  effective  in 
protecting people. This has a great deal to do with effective ways of marking hazardous areas. 
• AMAC OPs assistants do identify whether any mines, UXO or other hazardous components have 
been  located on any cleared  land. They do also determine  if any other hazardous areas have 
been identified in the community’s locality. 
• Finally,  there  is  no  shift  in  a  direction  which  sees  community  involvement  in  operational 
planning  and  priority  setting;  and  measurement  of  the  progress  and  impact  of  mine‐action 
programmes. As mentioned, processes are extractive and  information  collected  is not  shared 
with mine‐impacted communities after analysis. 
 
It  was  clear  that  the  competence  built  and  data  generated  by  impact  assessment  remain  poorly 
integrated at different levels and probably within most Afghan organisations working on demining.  
 
Currently,  information  is not collected  rigorously  from a quantitative or qualitative point of view. The 
PDIA  is an  interesting hybrid where quantitative  information  is used  to update  the  results of  the ALIS 
and  qualitative  data  is  also  collected  but  not  analyzed.  In  order  to  provide  reliable  and  valid  data, 
statistical surveys have to be well done using relevant expertise and a thorough methodology. They are 
costly but a  statistical  survey designed  to  show overall  impacts  can be a one‐off event e.g.  the ALIS. 
Qualitative  surveys  also  require  expertise  and  training. Whereas  there  are  formulae  for  determining 
sample sizes for quantitative surveys, depending on the topics being investigated, for the qualitative the 

















will demonstrate how  landmine  injury affects  family  livelihoods and  the  lives of  individuals by asking 
questions on the specific types of difficulties faced by the  land‐mine  injured and how  it  impacts family 
life  (e.g. difficulty hearing,  seeing, walking, with  self‐care, etc.). By  asking when  the  specific problem 





The  Afghanistan  Research  and  Evaluation  Unit  (AREU)  may  be  prevailed  upon  to  assist  with  more 
qualitative  research.  The World  Bank,  as mentioned,  occasionally  conducts  studies  on  the  impact  of 
mine clearance and has substantial resources to do so meticulously. The National Disability Survey also 







The methodological  core of  the  LIS  is  community  interviews. Teams of  surveyors  interview groups of 
people who should  ideally both be relatively representative and have solid knowledge of the  landmine 





by  landmines.  One  ultimate  objective  in  designing  impact  assessment  is  to  serve  and  maintain  the 
interests of the clients…Truly securing the  interests of mine‐affected people, however, also implies the 
ability  to  represent  their various perspectives,  in priority  setting as well as operational design. Mine‐
affected  communities  are  not  necessarily  more  harmonious  than  other  social  collectives.  Since  any 
society will have differences of  interest,  impact  is not evenly distributed: at  the extreme, a demining 
operation  might  benefit  some  while  disadvantaging  other  members  of  the  same  community.” 
(Harpviken et al. 2003) 
 
Overall,  interview categories  in the PDIA and related forms reflect a bias towards those  in the military, 
those with authority and other categories of the ‘learned’ rather than those who may have a different 













LIATs felt that  interviewing anyone other than  local elders and  leaders would be thought  insulting and 
that  they would  lose  the  cooperation  of  such  people making  their work  in  the  community  difficult. 
Although this is true, community leaderships can gently be coerced to allow access to other categories 
of  people.  In  one  village,  for  example,  conflict  between  the  National  Solidarity  Programme  (NSP) 
Community Development Council  (CDC) members and  the  local maleks was evident but  the demining 
personnel  were  mostly  dealing  with  the  maleks.  This  lack  of  enthusiasm  to  look  beyond  specific 
‘traditional’ categories has hampered a better understanding of how different socioeconomic groupings 




During September 2008,  for  the  first  time  the MACCA  solicited  the views of Afghan women on mine 
action.  A  MACCA  team  conducted  a  survey  in  three  provinces  of  the  country  with  the  purpose  of 
assessing  the attitudes of women  to mine clearance and mine  risk education. The survey  interviewed 
300 women.  The  results were unsurprising  in  that women  from  communities with or without mines 
expressed the negative  impact of mine contamination through direct results of changes to their day to 
day  lives and/or  injuries and deaths of relatives  in mine related accidents. Significant  in this group was 
the 6% of women  in communities where demining was taking place who had had husbands  injured or 
killed  by  landmines,  becoming  female‐headed  households  with  all  the  negative  socio‐economic  and 
cultural  baggage  which  that  entails  in  the  Afghan  context.  The  research  found  women  expressing 
























asked. It may be that there  is a gender  issue  in the reporting of deaths where female fatalities are not 











since women manage children’s  labor and allocate household  tasks such as  fuel and water collection. 
Lack of awareness of a mine risk or its severity among women can pose a serious risk for their children 
as evidenced by the alarming statistics  for mine victims.  Involving women  in  impact assessment could 
present a useful way to raise awareness about mines beyond MRE. 
 
Discussions  with  staff  showed  a  substantial  resistance  to  gender  equality  and  equity  and  very 
conservative attitudes. They also revealed an almost complete lack of understanding of the lives of rural 
women and the risk to mines which they  face. The  immediate response  in relation to the  inclusion of 
female  staff was  that  the  polygon  survey was  too  rough  for women.  They  felt  female  staff  are  not 
needed for information collection because women  in communities do not have interesting information 
to offer. Only one LIAT mentioned that  in a remote area an old  lady chopping wood  in the forest had 
reported a mine but that even then she had done so through her son. It would seem that movements of 
the small number of female staff in the demining sector are very limited and they are only allowed to go 
to  areas  deemed  ‘safe’  and  ‘appropriate’  by male  staff.  This  range  is  very  limited  in  comparison  to 





arrive  in  which  case  changes  may  have  occurred.  Someone  from  the  AMAC  will  visit  and  provide 
information  for  the  planning  and  prioritisation  process.  Prioritisation  occurs  according  to  the  list  of 
objectives  below  which,  according  to  interviewees,  has  been  provided  for  them  and  into  the 
development of which  they did not make an  input. The MACCA asks  for  information  to be  compiled 






















Theoretically,  after  mine‐clearance,  PDIA  is  supposed  to  check,  using  the  information  collected,  to 









The  current  prioritisation/justification  system  is  based  on  assumptions  of  a  static  operating  context. 
Population growth, urbanization and other processes mean  that  land  is not being used  for  the  same 
purpose  as  it was  used when  it was mined.  This  confuses  LIATs  collecting  information  for  the  PDIA, 
trying  to  calculate  the economic benefit of mine  clearance  to a  community. Their approach  is highly 
formulaic and cannot deal with situations where agricultural  land has been cleared and used  to build 
shops  or  grazing  land  has  become  a  residential  area.  Their  forms  are  designed  to  prove  economic 
benefit  based  on  infallible  assumptions  but  reality  asks  them  to  perform  a  comparison  and  supply 
information which could improve prioritisation. 
 
There  is no  feedback  loop  in  the system which allows  the PDIA  information  to address  the validity of 
prioritisation except in relation to technical issues, most specifically depth at which mines were cleared. 
Such checks may find that an area with ruined houses was cleared but x households did not return due 
to  internal  conflicts,  that agricultural  land was cleared but  the owner being wealthy decided  to build 
shops and that there was not a widespread impact for the community, or that once ERWs were removed 
from an area poor people collecting scrap metal moved on to another nearby minefield, continuing to 
take  risks.  This  would  not  halt  the  removal  of  mines  but  would  alter  the  sequencing  of  demining 
activities  and/or  indicate  the  need  for  cooperation  and  coordination with  other  agencies which  can 
address  issues such as conflict resolution within communities or employment generation for the poor. 
Demining  raises  expectations  and  for  operations  to  have  the  desired  impact  there  must  be  strong 








Harpviken  et  al.  concluded  that  no  single  approach  provides  the  full  answer  to  the  need  for  impact 
assessment  in mine action and combinations of methods can complement each other. Broadly, Survey 






must  be  stressed  that  implementing  staff  need  to  have  a  basic  command  and  knowledge  of  impact 
assessment making  capacity  building  a  priority  and  an  integral  part  of  any  larger  impact‐assessment 
initiative. 
 
The  data  collection  systems  currently  in  use  in  the  Afghan  context  focus  on  the  LIS  and  economic 
analysis. Some information which follows the Community Studies methodology is also collected but this 
is fragmented and generally not analysed or  integrated  into planning and prioritisation processes. The 
emphasis  on  simple,  representative  and  clear  indicators  holds  true  but  all  impact  assessment 
approaches  privilege  certain  issues  while  downplaying  others.  The  following  table,  adapted  from 
Harpviken et al. provides an overview of  the main pros and cons of  the  three methods which can be 
used  to  assess  the  impact  of  demining  activities.  Once  again,  it  must  be  stressed  that  using  any 
combination  of  new  or  existing  impact‐assessment  tools  needs  to  be  followed  up  by  competence 
building,  not  only  in  conducting  a  snap‐shot  study  such  as  a  survey  but  also  to  handle  a  continued 







• Data  collected  through  community 
interviews  and  use  of  composite 
indicator  approach  as  basis  for 
priority‐setting 
• LIS  impact  indicator  described  as 
‘compassionate  measure’,  placing 
significant emphasis on victims 
• Does  not  capture  considerable 
landmine risk 




• Usefulness  depends  on  extent  to 
which full data gathered are conveyed 
to  implementers  on  the  ground  and 
means  by  which  survey  data  are 
actually put  to use  in  implementation 
and  post‐implementation  phases  of 
projects 
• In  some  cases,  provides  too  much 
context‐specific  information making  it 
useful only at community level. 
• Leans  too  far  towards  output  rather 
than impact 
 
• Has  advantage  of  relating  impact  to 
costs 
• Understanding  of  impact  largely 
restricted  to  economic  arena, 
although  some  analysts  seek  to 
include  death  and  injury  in  the 
calculus 
• More  complex  formulas  covering  a 
range of impacts are also conceivable 
• Ultimately,  however,  there  are  both 
ethical  and  methodological  problems 
in formulating various forms of impact 
in terms of economic values 
• Inherent  risk  that  the  uncertain 
assumptions  upon  which  any  such 
analysis  rests  are  veiled  by  powerful 
and  apparently  unambiguous  logic  of 
reporting in numbers. 
 
• Still  in  their  infancy  as  a  tool  for 
implementing agencies 
• Their  openness  to  a  variety  of 
impacts,  as  well  as  to  the  interplay 
between different  factors, constitutes 
their primary quality 
• Focusing  on  community  level  almost 
inevitably  favors  the  community 
studies approach 
• If taking larger perspective, difficulties 
in  aggregating  qualitative  data  come 
to the fore 
• Another  drawback  is  its  demands  in 
terms  of  time  and  competence 
required,  although  there  are ways  to 
work around this problem by building 
the  required  skills  within  existing 






on  a  composite  indicator,  called  the  Mine  Impact  Score  (MIS).  This  is  composed  of  three  types  of 
variables: nature of contamination,  function to which access  is blocked and number of recent victims. 
The nature of contamination is covered by two variables: presence of landmines and presence of UXO. 
The  blocked‐access  category  consists  of  a  total  of  10  variables,  adapted  to  the  particular  country 
context,  and  may  include,  for  example,  crop  land,  pasture,  water  points,  residential  areas  or  other 
infrastructure18. 
 
“Notably, the LIS establishes the  impact of  landmines:  it does not assess the potential  impact of HMA 
interventions. Emphasising  impartial and  reliable measurement of  the  landmine problem globally,  the 
LIS sees donors as a primary audience. Yet this does not necessarily exclude  local stakeholders, as the 
survey  applies  a  rapid  participatory  appraisal  technique  that  ensures  a  level  of  ownership,  and  thus 
legitimacy  for  the survey. Also,  the survey spans all  levels and, although  the community  is  its primary 
level of analysis, it ultimately maintains its ambition to obtain comparable data at the global level. The 





communities.The ALIS mapped all  the historical data and  continues  to update  its  information  from a 
variety of sources. It did not however capture the complete socioeconomic picture. The survey findings 






In  general,  the  LIS  is  considered  costly  by  some  while  only  providing  a  snapshot  of  the  landmine 
situation.  It  requires  regular updating  to  remain  relevant  and  little of  the  technical  information may 
actually be vital  to planning.  In  the Afghan  context,  for example, mined areas which were previously 
wasteland  and  therefore  low  priority,  for  example,  may  suddenly  become  returnee  settlements 

















Some  information  for the LIS  is supplemented  from other sources. The ARCS currently collect data on 
landmine  injuries and deaths  for example. This  information has until  recently been  supplemented by 
information from other organizations and ICRC is still supervising the work of the ARCS. This data may be 
flawed but  it  is still considered reliable. AMAC staff were unclear as  to how  the ARCS gathered  injury 
data and assumed  that  they have personnel  in district  level clinics. Only 10% of 2638 mine‐impacted 
communities have health facilities of any kind21 and deaths are not recorded in Afghanistan which may 
reduce the accuracy of  information on deaths and  injuries collected using this system. MRE teams also 
record  information on deaths and  injuries as do demining  teams but  it  is unclear whether  this data  is 
compared to official sources. The AMACs send staff to check mine accident details in areas where they 















The  form of economic analysis conducted by LIATs, although  involving painstaking detail,  is based on 
assumptions. It  is very context specific and encompasses so much diversity that  it would be difficult to 
aggregate  the  data  to  inform  broader  planning  processes  and  develop  any  templates.  Byrd  and 
Gildestad  conducted  a  study  for  the  World  Bank  on  the  economic  impact  of  mine  clearance  in 
Afghanistan  in 1999‐2000,  the  final years of  the Taliban era. The  study  found  the obvious benefits of 
mine clearance such as fewer mine accidents, higher economic productivity of people, improved human 
welfare, and  lower medical costs.  It also noted benefits such as net economic benefits  from returning 




















Afghan  socioeconomic  study  and built upon  them  in  a wider  analysis,  towards  a  formal  cost–benefit 
assessment. The Afghan socioeconomic study, a first draft of which was launched in autumn 1998, was 
the  first attempt  to apply a  form of economic analysis  in HMA. The  study was based on  revisiting all 
5513 minefields cleared by the MAPA.  It  included separate survey forms for establishing the  impact of 






financed  investments.  The  IRR  remained  robust  even  after  significant  cuts  in  the  number  of  mine 
victims: 
 
“If  in addition the estimated number of mine accident victims per year  is cut  in half (i.e. to 2,000), the 
benefit‐cost  ratio25  declines  to  0.6  and  the  internal  rate  of  return  to  19%.  Thus  the  socio‐economic 
justification for mine action appears to be quite robust to changes in important estimates/assumptions 
used  in  the  analysis,  especially  when  it  is  kept  in  mind  that  there  are  additional,  non‐quantifiable 
benefits  from mine  clearance  for  individuals,  families,  communities,  and  societies. Moreover, even  if 
there has been a significant reduction  in the  incidence of mine accidents  in  the  last year or so  (which 












with  the  socio‐economic  changes which have been  taking place  in  the  years  following  the  fall of  the 
Taliban. 
 
Some  find  it  unacceptable  to  place  an  economic  value  on  deaths  and  injuries,  on  ethical  and 
methodological  grounds.  The  World  Bank  study  estimated  net  present  value  of  the  total  individual 
socioeconomic loss for a mine accident fatality at $11,700, which was very conservative even taking into 










better data.  Information on  the numbers of victims of mine accidents was  incomplete at  the  time of 
their  study  and  although  much  improved  may  still  have  problems  related  to  data  collection  and 














“The  focus  on  economic  impacts,  or  on  assigning  an  economic  value  to what most  people  consider 
fundamentally non‐economic values  (such as human  lives), gives economic analysis a narrow  focus on 
what  landmine  impact  is, disqualifying  it as a dominant approach  to  impact assessment  in HMA. The 
ability to base analysis on pre‐existing data ideally represents a major advantage, yet the reality is that 
such data tend to be difficult or  impossible to  find  in countries emerging  from armed conflict. Finally, 








quick  ethnography.  The  studies  are  guided  by  the  idea  that  significant  impacts may  be  identified  in 
several  fields  in  the  community,  beyond  the  otherwise  almost  exclusive  attention  to  accidents  or 
economic  impact. Community studies therefore also  look at  issues such as the  impact of  landmines on 
migration or  their role  in relation to cultural or religious  issues, which, while  they may prove to be of 
major  importance  in one community, could be negligible  in another. Besides being oriented towards a 
broader range of issues than other approaches to impact assessment, the community studies approach 






aggregate  limiting  their potential  as  a prioritization  tool  at national  level. Community  studies  can be 





impact  assessment of  communities prioritized using other methods.  They  are  adaptable,  favoring  an 






techniques  include both  those  that  are  fundamentally participatory  (i.e.  group  interviews)  and  those 
that are not (i.e. survey interviews). In principle modified versions of the approach could exclude one or 
more  data  gathering  techniques  and  focus  more  heavily  on  others.  The  fundamental  strength  of 
combining methods—triangulation—is  that  various methods  generate  information  on  various  issues, 
but also  that  information on  the same  issue  from various sources provides a solid  reliability  test. The 
International Peace Research  Institute  in Oslo (PRIO), has attempted to develop a focused package for 
community  studies  that  can  be  applied  by  operational  agencies  as  a  complement  to  other  impact‐
assessment approaches27. 
 
LIATs  collect  information  on  the  history  of  a  minefield  and  events  related  to  landmines  which 




may  reduce  the current usefulness of  this  information as  it  is never pieced  together  to  represent  the 
whole picture.  Interestingly  in compiling community histories LIATs can miss critical signs such as one 
case  where  the  community  was  in  the  process  of  land  grabbing  and  therefore  had  no  graveyard 
anywhere near the village of hastily constructed dwellings. 
 
The difficulty with  community  studies  is  that  they are demanding  in  terms of  competence, and each 
study  takes  considerable  time  to  complete.  Some  critics  question  their  relevance  as  an  impact‐
assessment  tool on  these grounds, arguing  that  the  costs outweigh  the benefits. On  the other hand, 
necessary  competence  can  be  built  locally  and  will  not  entail  extraordinary  costs  if  integrated  into 
existing organizational structures.  
Case Studies 
Although  there  has  not  been  adequate  time  to  conduct  full  community  studies,  the  following  case 
studies based on field trips to villages highlight some of the more interesting issues which might not be 
picked  up  by  the  LIS  or  local  economic  analysis.  They  indicate  the  benefit  of  a  community  studies 
approach  to complement other approaches and highlight many of  the  issues discussed  in  this  report. 





not only  in  relation  to  economic  activities but  also  to  lifecycle  and  religious  events,  and, how  laying 





differently  for  long‐term  inhabitants, new  arrivals,  young  and old, male  and  female. There  is  also  an 
indication  of  the  development  of  unusual  beliefs  about mine  disability.  Another  point  of  interest  is 










from  the  Russians  once  they  departed.  Old  established  orchards  and  vineyards  in  the  vicinity  were 
removed  to  provide  better  views  of  approaching  enemies.  People  were  robbed,  intimidated  and 
generally harassed by  Junbesh  forces. People and animals were killed. Women and children’s mobility 
was  severely  constrained  by  mines  and  the  threat  of  abduction  or  abuse.  The  mine  problem,  as 
described by older community members, was an injustice intertwined with the narrative of other abuses 











At one  stage, mines were being brought down  from higher  areas on  the hillside by  soil  erosion  and 
women became more anxious when men and children  left  the house. The number of households has 
nearly doubled and mine clearance has allowed houses to be built to accommodate the expansion of the 
community.  Interviewees  could  not  estimate  the  number  of  poorer  households  in  the  village  but 
understood well how economic pressure  forces people  to  take  risks  in minefields  to  find a  livelihood. 









the  landscape.  It has allowed the expansion of the village now that  families have grown and returned 









a  Russian  camp  nearby  and  Bagram  airbase  is  visible  in  the  distance.  The  area  was  a  battlefield, 
contaminated by mines and UXOs. The houses are near a  firing range and  there were numerous  loud 
bangs during  the  interviews. According  to  interviewees,  loud bangs  send people  scurrying out  to  see 
whether  there has been  a mine  accident  and  can  create  significant  levels of  stress especially  among 
women. 
 
The  community  is  far  from  the  main  road  which  leads  to  markets,  places  where  there  might  be 
employment and medical facilities. People’s main worries are about their children having accidents with 














More houses will be built once  the mines are  cleared. People are not happy with  the assistance  the 
government has given them. When they were homeless  in Kabul men and women had access to small 
jobs but here some are  reduced  to selling assets. Some  talk of going back  to places where  they were 
before. The economic  situation  is  cancelling out any positive effects  from activities  such as demining 






not  repair  the  road  they  themselves  damaged  nor  did  they  check  the  possibility  that  another 
development agency could repair the road. The number of mines creating an economic blockage close 











studies  that  landmines  become  one  more  item  in  a  list  of  human  security  issues,  security  risks  or 
environmental hazards that people have to cope with in trying to carve out their daily lives. 
 
This community of Pashtuns and Tajiks  living  in harmony has coexisted with mines  for a  long time. At 
one stage their orchards and farmland had to be cleared of mines, laid first by the Russians and later by 











has  been  directly  or  indirectly  affected  by  mines  and  listed  around  thirty  people  who  had  died  or 
become disabled as a result of mines. The  impact was greater on men and children since  local culture 
limited  women’s  mobility.  Women  stayed  at  home  and  suffered  from  heightened  anxiety  instead. 
Interviewees  described women  standing  in  the  doorway waiting  for  children  and  husbands  to  come 
home. The  inhabitants had  lost many animals as well. Poorer  families suffered more consequences as 
they had to stay and find ways to survive; wealthy people simply moved away and have stayed away. 
People had to keep finding new routes and new ways to get around the mines, mostly by learning from 
the  costly mistakes of others.  Intimate  knowledge  of  the  local  area  and  the  landscape helped many 




generally  oblivious  to  the  danger  of  mines  and  UXOs.  One  man  described  a  recent  incident  in  a 
neighbouring village where four small boys had lit a fire under a UXO. Only one survived. Another man 
described a recent incident where women using a clay oven were injured by an explosion of something 
in  the  fuel  wood,  highlighting  the  dangers  of  collecting  and  using  fuel.  Unemployed  teenagers  go 









agency  which  was  moved  by  their  plight  –  this  may  inadvertently  have  lead  to  some  favourable 
perceptions of the government.  
 
The  positive  effects  of  demining,  however,  have  been  cancelled  by  the  unusable  road,  the 
unemployment and  lack of assistance to mine victims. There  is no NSP CDC here as a result of which a 




Although  this  was  not  mentioned  by  the  interviewees  some  are  afraid  to  come  back  because  of 












In this case  it was a number of Kuchi clans, some absent  in Pakistan,  local communities,  local business 








already  focusing  on  pressing  problems  in  the  present  time.  The  mined  area  in  this  village  mostly 

















The  area was mined  by  the Mujahideen  to  protect  them  from  Taliban  advance.  This  interview was 
conducted in a field with elders and after their dispersal with passersby. The interview process, standing 







said  that  they  had  always  been  settled  in  this  locale.  Their  animals were  in  the  East  at  the  time  of 
interview. The settlement was strange in that there were scattered larger houses which were evidently 
built  many  years  ago  and  many  newly  built  small  houses  sprinkled  across  the  plain.  There  was  no 
graveyard which  is  very  unusual  for  an  established  settlement.  There were  apparently  around  three 
hundred  families  living  in  the  village making  the  absence of  a  graveyard  even more unusual. A man 
interviewed  from a newly built compound said that he had bought  land on which to build but  further 
questioning showed that the transaction was not legal.  
 
It  was  clear  that  the  people  were  settling  on  government  land  illegally  and  that  the  demining  was 
helping  them  in  the process. When  this was pointed out, LIATs explained  that  their main aim was  to 
prevent  deaths  and  that  any  land  conflicts with  government were  beyond  the  remit  of  the MACCA. 
Interviewees mentioned  that children and animals had been killed,  that a  tractor had been damaged 
and that most recently a young man had been badly injured. It was only when the consultant specifically 






members,  it  is  clear  that  the  community  studies  approach  in  the  Afghan  context  may  highlight  a 
multiplicity of other  factors affecting a  community when  landmines are present. Each  case  is  slightly 
different  because  of  the  unique  nature  of  the  community,  its  history  and  its  relationship  with  the 
landscape in which it lives. As Harpviken et al. correctly point out what you choose to measure and how 
you measure it has implications for what you do not get. The focus of PDIA and information collection is 
still  very much  on  the  quantitative  impact  e.g.  number  of  square metres  cleared,  number  of  direct 
beneficiaries, number of people attending MRE. This is simplistic and says little about the impact of the 
project. Changes  in people’s quality of  life as a  result of demining or  changes  in behaviour are more 
difficult to assess but represent the type of issues which need to be understood to make the best use of 
scarce  resources  and  to  minimise  negative  impacts.  Collecting  diverse  but  relevant  categories 
information may help improve prioritisation, planning and impact assessment of demining activities. 
 

















and  felt  that he knew his way around. For  those who had grown up  in  the  refugee or  landmine‐free 
context  there  were  some  indications  of  risk  taking  behaviour  because  the  impact  of  mines  was  an 
unknown.  Mothers,  for  instance,  in  several  returnee  villages  apparently  ask  children  to  go  into  the 





also  local blockages where  farmers cannot access  their  fields and  livestock owners cannot graze  their 
animals. There is very little information related to the impact of landmines on the poorer sectors of the 
community. Little relates to poverty in the forms studied although one suspects that it is a critical factor 























Factors  influencing  societal  burden  other  than  the  human  cost  of  suffering  due  to  death,  injury, 
disability, loss of quality of life and psychosocial morbidity are the health service costs and costs to the 
individual,  family  and  society  in  expenditure  and  lost  production  (WHO  2000).  With  some  73%  of 












indicate  whether  a  mine  victim  was  the  head  of  a  household  or  the  main  earner  and  how  many 
dependents are directly impacted as the result of his/her death or injury. 
 
Population  Pressure  Key  among  the  impacts  of  demining  is  making  land  available  for  a  growing 
population. It is estimated that Afghanistan has a population growth rate of 4.1%32 and a fertility rate of 
7.51, both the highest in South Asia33, and with no family planning campaigns in sight this figure may not 
decrease  in  the  near  future.  Thousands  of  expanded  returnee  families  have  also  returned.  The 
expansion  of  residential  areas  into wastelands,  especially  around major  urban  centres  is  a  powerful 
indicator  of  rapid  population  pressure.  Some  assessment  forms  do  ask  for  pre‐conflict  and  current 
number of families which should provide an approximation of whether a community has grown or has 
been abandoned.  In spite of this, the relentless push of growing numbers of families requiring shelter, 
especially  in  urban  and  peri‐urban  locales  may  not  be  adequately  captured  in  pre‐  or  post‐impact 
assessments  except  as  approximations  at  community  level.  Linked  to  population  growth  is  the 




Land  Usage  Another  area  to  explore  is  the  dynamic  between  land  ownership,  land  conflicts,  land 
grabbing  and  demining.  Land  conflict  can  lead  to  disuse  or  negative  impact  on  a  community  after 
demining cancelling the benefits of clearance efforts. This also pertains to access to and use of irrigation 
water as well as other cases where access  to economic or productive assets  is blocked by mines and 
contested. Wily explains,  for example,  that access  to pasture  is  fraught with  conflict  since  “historical 
property management regimes have broken down  in many places with militant economic elites rather 








area  is pasture supporting a  large  livestock population. Arable  land ownership  is highly skewed and a 
minority of farmers is surplus producing, farming a high proportion of the irrigated land. Consequently, 
it  is  likely  that  in  most  villages,  households  that  are  effectively  landless  (owning  less  than  0.20  ha 
[approximately  ½  acre])  are  in  a  majority.  The  land‐poor  population  is  likely  to  be  rising  and  it  is 
primarily social relations that govern access to and use of  land, not market based relations. Frequently 
insufficient distinction is made by international agencies between lands owned and lands accessed. The 













poverty  the  questions  which  need  to  be  asked  about  land  usage  and  ownership  before  demining 
automatically  become  more  complicated.  Calculating  the  cost‐benefit  ratio  of  clearing  land  without 
reflecting  these  complexities  can be misleading with benefits  accruing  to  a much  smaller number of 
direct and indirect beneficiaries who may well be able to afford private demining services. 
 
Mapping Mobility The  impact of mines on primary roads  is evident and the  transport sector provides 
livelihoods  directly  and  indirectly  for  a  substantial  number  of  people making mine  clearance  in  this 
sector a priority. The  impact of mines on  the usage of  secondary and  tertiary  roads as well as major 
routes where animals are used for transportation or people go on foot may also be of interest. In fact, a 
related study which has not been undertaken is a mapping of relative mobility between different sexes, 
age  groups  and  socioeconomic  categories  in  various  contexts  e.g.  urban,  peri‐urban,  rural,  nomadic 
encampment,  etc.  This will  shed  light  on  at  risk  groups  and  the  distance  at which mines  and  ERWs 
become a risk to different groups in a community. It can help with prioritising demining tasks and better 
targeting of MRE.  It will determine whether  the 500m proximity as an estimate of a serious hazard  is 
valid for all age groups and for both sexes. 
Conclusions 
One  cannot  escape  the  simple  fact  that  impact  can  only  really  be  secured  once  implementers  and 
operators on the ground develop the requisite capacity to actually want it and to know how to use it.The 
search for simple and unambiguous representations of impact is for the most part a futile exercise and 
donors and similar stakeholders should  take note of  this. All actors  in HMA, however, should be held 
accountable for their ability and willingness to base interventions on solid assessments of impact. Based 
on observations  and  interviews during  this  consultancy period  impact  assessment  still  appears  to be 
conceptualised as a discrete event with a single function rather than an integral part of the project cycle 
from beginning  to end. Bringing  impact assessment  into  regular use,  together with a  continuing  shift 
from narrow output measures  to a broader understanding of  impact, can be seen as an expansion of 
existing routines, rather than a rupture with established procedures. The mine action sector has a strong 
tradition  of  internal  planning  and  monitoring  systems  and  should  be  able  to  institutionalize  impact 
assessment. There is no need to set up a large semi‐independent impact assessment unit or to develop 
an  “insulated  specialization”  among  a  select  few  but  to  develop  the  capacity  of  existing  staff  to 
strengthen ongoing monitoring processes. Further work  is needed on enhancing  the quality of  impact 
assessment  and  the  understanding  of  staff  about  the  type  of  information  which  would  help  them 
improve  priority‐setting  and  maximize  project  quality  beyond  a  focus  on  technical  aspects  and  for 
normalizing a more people‐centered approach in demining.  
 
No  single  approach will  provide  all  the  answers  to  the  need  for  impact  assessment  in  the  demining 
sector. There is plenty of room to experiment with the methodological tools and analytical frameworks 
in existing approaches and drawing on experience as  it accumulates. When money  is short,  it certainly 
makes  sense  to  collaborate  with  others  collecting  information  which  would  be  of  relevance  when 









immediately  after demining  constitute  erroneous prioritisation,  in  turn  reliant on  faulty processes of 
information  collection  and  analysis  both  before  and  after  mine  clearance.  Currently  information 




At  no  time  is  impact  assessment  being  used  to  challenge  organisational  learning  and  to  modify 
procedures,  strategies  and  policies  –  except  in  relation  to  technical  issues.  Information  collection, 
analysis  and  use  are  still  very much  top‐down  processes  in Afghanistan’s  demining  sector.  They  are 
focused on  satisfying donors and headquarters,  that  targets have been  reached and money has been 
well‐spent,  rather  than  checking  that  operations  are  on  the  right  track.  This  not  only  relates  to  a 
misunderstanding of  impact  assessment but  also  to  an organisational  culture which perpetuates  this 
state of  affairs. The  challenge  is not only  to  refine  and develop  impact  assessment  tools but  also  to 
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